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The Presbyter  a Witness and Servant of Communion.
The Validity of the Message of A Letter to my Priests
W roku, w którym Koció³ katolicki w Polsce wspomina postaæ i dzie³o Pry-
masa Tysi¹clecia, a zarazem – inspirowany programem duszpasterskim – rozwa-
¿a tajemnicê komunii z Bogiem, warto powiêciæ nieco uwagi tym, którzy na co
dzieñ s¹ szczególnymi wiadkami i s³ugami tej¿e tajemnicy, czyli kap³anom1.
Pos³uga kap³añska bowiem jest misj¹ wyp³ywaj¹c¹ z  k o m u n i i, sprawowan¹
w  k o m u n i i  i ukierunkowan¹ n a  k o m u n i ê, co wielokrotnie podkrela³
w swoich rozwa¿aniach S³uga Bo¿y kardyna³ Stefan Wyszyñski.
Prymas Tysi¹clecia zapisa³ siê w historii Kocio³a katolickiego w Polsce jako
wyj¹tkowy pasterz i m¹¿ stanu. Okolicznoci, w których przysz³o mu sprawo-
waæ prymasowsk¹ pos³ugê, by³y wyj¹tkowym czasem próby wiary dla polskiego
narodu. Powojenna w³adza socjalistyczna, w myl za³o¿eñ marksizmu i lenini-
zmu, przyst¹pi³a do programowej ateizacji ¿ycia obywateli Polski Ludowej. Dla
ludzi wierz¹cych oznacza³o to przeladowania i szykany, a sam prymas Wyszyñ-
ski 35 lat swego biskupiego pos³ugiwania nazwa³ na ³o¿u mierci drog¹ Wiel-
kiego Pi¹tku2. By³a to jednak droga prowadz¹ca do chwa³y Zmartwychwstania,
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1 Niniejszy artyku³ jest rezultatem studium stanowi¹cego przygotowanie wyk³adu na konfe-
rencjê, zorganizowan¹ przez WT UAM w Poznaniu oraz Archidiecezjê Poznañsk¹, która odby³a
siê 24 wrzenia 2011 roku pod has³em: S³uga Bo¿y i M¹¿ Stanu. W XXX rocznicê mierci S³ugi
Bo¿ego Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Ze wzglêdów organizacyjno-czasowych podczas poznañ-
skiego sympozjum pewne treci zosta³y przedstawione w du¿ym skrócie. Prezentowany tutaj tekst
zawiera niezbêdne rozszerzenia oraz wzbogacone odniesienia do ród³a i opracowañ.
2 Por. M. Plaskacz, A. Rastawicka, W. Wojdecki, Cz³owiek niezwyk³ej miary. Ojciec wiêty
Jan Pawe³ II o kardynale Stefanie Wyszyñskim. Kardyna³ Stefan Wyszyñski o sobie. Kardyna³ Józef
Glemp o kardynale Stefanie Wyszyñskim, Warszawa 1984, s. 119.
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okupiona licznymi cierpieniami tysiêcy Polaków, uwiêzieniem Prymasa Tysi¹c-
lecia, mierci¹ mêczenników. Dzi, spogl¹daj¹c z perspektywy czasu na tamte
lata, uwiadamiamy sobie coraz pe³niej znaczenie nieugiêtej postawy prymasa
Wyszyñskiego, która wszystkim, zw³aszcza kap³anom, dodawa³a otuchy w chwi-
lach próby i zw¹tpienia. Szczególnym wyrazem wsparcia dla duchownych sta³y
siê opublikowane rozwa¿ania o kap³añstwie, które Prymas Tysi¹clecia zebra³ pod
wspólnym tytu³em List do moich kap³anów.
Rozwa¿ania te powsta³y w latach 1953-1956, kiedy to kardyna³ Wyszyñski
zosta³ przymusowo odosobniony i uwiêziony. Przebywa³ w kilku miejscach in-
ternowania, gdzie powstawa³y kolejne fragmenty Listu: w Stoczku Warmiñskim,
Prudniku l¹skim, Komañczy ko³o Sanoka. Ju¿ w 1969 roku dziêki pomocy fran-
cuskiego wydawnictwa Éditions du Dialogue ukaza³o siê w Polsce pierwsze
wydanie trzytomowego Listu do moich kap³anów. Nale¿y wspomnieæ, ¿e czwar-
ty tom pozosta³ w formie lunych notatek i nie doczeka³ siê publikacji. Po odzy-
skaniu wolnoci w 1956 roku prymas Wyszyñski powróci³ do swoich duszpaster-
skich obowi¹zków, które tak poch³ania³y jego czas i si³y, ¿e nie mia³ ju¿ zbyt
wielu okazji, by dopracowaæ ostatni¹ czêæ rozwa¿añ.
Refleksje Prymasa Tysi¹clecia o kap³añstwie, kierowane przede wszystkim
do ksiê¿y jemu wspó³czesnych, nie straci³y swej aktualnoci. Mog¹ s³u¿yæ i dzi-
siaj jako bogaty materia³ do refleksji i zadumy nad tajemnic¹ kap³añskiego po-
wo³ania. Zdumiewa w nich prostota i zarazem niezwyk³a g³êbia myli, zw³asz-
cza gdy uwiadomimy sobie to, ¿e autor poddany izolacji i odosobnieniu nie
móg³ korzystaæ z bogactwa teologicznych bibliotek i ksi¹¿kowych róde³.
W Przedmowie do pierwszego wydania Listu redakcja przypomnia³a ten istotny
szczegó³:
Warunki, w jakich powsta³ List, wp³ynê³y na jego formê, styl i charakter. Autor nie
mia³ dostêpu do bibliotek ani mo¿noci sprawdzenia cytowanych tekstów. Jako ró-
d³a s³u¿y³y Mu: Brewiarz, Msza³ i Pismo wiête. Pod koniec dopiero zaczê³y docie-
raæ przygodnie i z rzadka niektóre ksi¹¿ki teologiczne. W wielu wypadkach punktem
oparcia by³a tylko w³asna pamiêæ3.
Wspomniane okolicznoci uwiêzienia i odosobnienia sprawi³y, ¿e List ma
charakter niezwykle osobisty, serdeczny i pasterski, nawi¹zuje sw¹ form¹ do li-
stów wiêziennych wiêtych z pocz¹tków Kocio³a: Paw³a, Polikarpa czy Ignace-
go. Autor wyra¿a w nim ojcowsk¹ troskê o Koció³ i o jego pasterzy. Jest ona
pe³na ¿arliwoci i gotowoci, by dodawaæ ducha nawet w warunkach, w których
samemu dowiadcza siê wielu ograniczeñ i upokorzeñ. Przeladowanie sta³o siê
dla prymasa Wyszyñskiego okazj¹ do manifestacji g³êbi wiary i mi³oci paster-
3 Przedmowa w: S. Wyszyñski, List do moich kap³anów, cz. 1: Wspólnie z Trójc¹ wiêt¹, Pa-
ry¿ 1969, s. 5.
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skiej. Chocia¿ List nie jest traktatem teologicznym, zawiera jednak g³êbok¹ teo-
logiê Kocio³a i kap³añstwa s³u¿ebnego, ³¹czy w sobie tradycjê i nowe spojrze-
nie Soboru Watykañskiego II. Tekst umiejêtnie harmonizuje to, co dawne, z tym,
co nowe, korzenie tradycji z bujnym rozkwitem odnowy, wiernoæ S³owu z po-
szukiwaniem nowych form w c i e l e n i a. Pod tym wzglêdem List mo¿e s³u¿yæ
jako drogowskaz w g¹szczu nieprzemylanych pogl¹dów4.
Czy mo¿e byæ tym drogowskazem równie¿ i dla nas, ¿yj¹cych pó³ wieku po
wydarzeniach, w klimacie których powstawa³? Czytaj¹c rozwa¿ania prymasa
Wyszyñskiego, mo¿emy bez cienia w¹tpliwoci odpowiedzieæ twierdz¹co na
postawione pytanie. Tak, to drogowskaz aktualny i dla nas. Lektura zawartych
w Licie treci wprowadza w piêkno kap³añskiej pos³ugi i pomaga ugruntowaæ
w sercu powo³anego do tej misji osobist¹ decyzjê pójcia za Chrystusem, umoc-
niæ wybór i rozpaliæ na nowo gorliwoæ s³u¿by Bogu i ludziom.
St¹d zachêta, by pochyliæ siê nad tekstami Prymasa Tysi¹clecia w nowym
kontekcie czasów i wyzwañ, przed którymi staje dzi w Polsce Koció³, a szcze-
gólnie kap³ani. Zaproponowane w tytule artyku³u zagadnienie zostanie przedsta-
wione w trzech nastêpuj¹cych czêciach: (1) Trynitarne ród³o komunii; (2) Ko-
ció³  wspólnota nowego ¿ycia zatroskana o cz³owieka; (3) Nurty eklezjalnej
komunii w ¿yciu i pos³udze prezbitera.
1. TRYNITARNE RÓD£O KOMUNII
Cz³owiek nie mo¿e istnieæ i rozwijaæ siê bez innych ludzi. Jego spo³eczna na-
tura ujawnia siê przede wszystkim w jego d¹¿eniu do tworzenia relacji z innymi
ludmi w ramach mniejszych lub wiêkszych wspólnot. Prymas Wyszyñski, rozwa-
¿aj¹c tê antropologiczn¹ prawdê, podkrela³ koniecznoæ otwierania siê na wszyst-
ko to, co skutecznie mo¿e pomagaæ w realizacji naturalnej tendencji ludzkiego ser-
ca ku jednoci, wspólnocie, komunii. Z pastersk¹ troskliwoci¹ zachêca³:
Nie dziwmy siê d¹¿eniom do wspólnoty, gdy¿ s¹ one zdrowym odg³osem natury ludz-
kiej, nie zniechêcajmy siê niepowodzeniami, ale  jako synowie Bo¿ej Rodziny 
wskazujmy, gdzie nale¿y szukaæ mocy jednocz¹cych ludzkoæ. Mówmy wiêc odwa¿-
nie wszystkim, jak to Bóg sam zacz¹³ budowaæ wspólnotê, zaczynaj¹c od niemier-
telnego ducha ludzkiego, a nie od nietrwa³ych dóbr materialnych5.
Prymas Wyszyñski zwraca³ uwagê na fakt, ¿e liczne d¹¿enia do wiêkszego
uspo³ecznienia ludzi, uczynienia ich bardziej wra¿liwymi na dobro wspólne,
4 Tam¿e, s. 6.
5 S. Wyszyñski, List do moich kap³anów, cz. 2: Wspólnie z Kocio³em, Pary¿ 1969, s. 54-55.
Dalej cytujê to ród³o w nastêpuj¹cy sposób: LMK, II, s. 54-55. (Cyfra rzymska oznacza kolejne
czêci rozwa¿añ).
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przynosz¹ niestety wielokrotnie bardzo nik³e rezultaty. Gdzie szukaæ przyczyn
owej nieskutecznoci? Na to pytanie kardyna³ odpowiada³ nastêpuj¹co: Je¿eli
te próby, tak bardzo odpowiadaj¹c potrzebom ludzkim, zawodz¹, to mo¿e dlate-
go, ¿e przyjêto zbyt w¹sk¹ podstawê dla ³¹czenia ludzi: wspólnotê dóbr ekono-
micznych6. Nie deprecjonuj¹c wagi materialnego wymiaru ¿ycia, Wyszyñski
wyranie wskazywa³, ¿e autentyczn¹ i trwa³¹ wspólnotê mo¿na stworzyæ jedynie
wtedy, gdy oprze siê j¹ na dobrach trwalszych ni¿ bochen chleba7.
Czym jednak s¹ owe dobra trwalsze ni¿ bochen chleba i gdzie nale¿a³oby
ich szukaæ? Prymas Wyszyñski zwróci³ uwagê wiernych, a zw³aszcza kap³anów,
do których przede wszystkim skierowa³ swoje s³owa, na nadprzyrodzone ród³o
miêdzyludzkiej wspólnoty, jakim jest uczestnictwo w ¿yciu Bo¿ym. Chodzi mia-
nowicie o rozpoznanie fundamentalnej prawdy chrzecijañskiej wiary: Bóg Oj-
ciec postanowi³ przez Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha wiêtego, powo³aæ ludzi
do uczestnictwa w swoim boskim ¿yciu8, i otwarcie siê na tê prawdê. To we-
wn¹trztrynitarne ¿ycie Bo¿e udzielone cz³owiekowi czyni go zdolnym do wej-
cia w komuniê z Bogiem, a tak¿e do tworzenia miêdzyludzkiej wspólnoty, któ-
rej wiêzi o¿ywiane s¹ t¹ sam¹ mi³oci¹, jaka jednoczy Osoby Trójcy wiêtej.
Obdarowanie nowym ¿yciem Bo¿ym dokonuje siê w Kociele, a przez jego po-
s³ugê rozlewa siê na ca³y wiat, daj¹c mo¿liwoæ ca³ej ludzkoci, aby sta³a siê
prawdziwie jedn¹ Bo¿¹ rodzin¹9. Tê tajemnicê Bo¿ego zamys³u, wyeksponowa-
n¹ równie¿ w nauczaniu Soboru Watykañskiego II, prymas Wyszyñski nazwa³
Chrystusowym programem jednoci wiata10.
Jak moglibymy syntetycznie opisaæ istotê tego programu, programu Bosko-
-ludzkiej i miêdzyludzkiej komunii? Sam prymas Wyszyñski scharakteryzowa³
go nastêpuj¹co: Jak Chrystus, bêd¹c Synem, jest w Ojcu, tak my, s³udzy Jego,
¿yj¹c w Chrystusie, jestemy w Synu i w Ojcu. Dziêki temu jednoæ, któr¹ ma
Syn z Ojcem, obejmuje na swój sposób i nas. I my stajemy siê jedno, jak Ojciec
i Syn s¹ jedno11. Mo¿e siê tak staæ dlatego, ¿e o¿ywia nas ta sama mi³oæ, która
³¹czy Ojca i Syna w Duchu wiêtym. Jest to ta mi³oæ, która dot¹d by³a w Trój-
cy wiêtej, a któr¹ Chrystus przyniós³ na ziemiê i która odt¹d jest w duszach
naszych i mo¿e po³¹czyæ wszystkich ludzi w jedno12.
Zaraz po wyjanieniu istoty „Chrystusowego programu jednoci wiata” kar-
dyna³ okreli³ fundamentalne zadanie prezbitera, stanowi¹ce esencjê misji kap³añ-
6 LMK, II, s. 54.
7 Por. tam¿e,
8 Por. Sobór Watykañski II, Lumen gentium, nr 2.
9 Por. M. Ozorowski, Koció³ jako wspólnota w nauczaniu Prymasa Stefana Kardyna³a Wy-
szyñskiego, „Studia Prymasowskie” 1 (2007), s. 241-250.
10 LMK, cz. I, s. 87.
11 Tam¿e, s. 87-88.
12 Tam¿e, s. 88
123PREZBITER  WIADEK I S£UGA KOMUNII
skiej: ma on byæ wiadkiem i s³ug¹ opisanego programu komunii. Wywód pry-
masa Wyszyñskiego jest bardzo logiczny i stanowi praktyczn¹ konkretyzacjê
wiary w tajemnicê Trójcy wiêtej:
Skoro Chrystus pos³a³ Aposto³ów do wszystkich narodów w imiê Trójcy wiêtej,
ka¿de dziecko ma prawo uczestniczyæ w ¿yciu Trójcy wiêtej, ka¿dy chrzecijanin
wchodzi przez chrzest do tej istotnej wspólnoty. Wobec tych praw i obowi¹zków
Ludu Bo¿ego i nasze kap³añskie zadanie jest jasne: trzeba staæ siê mieszkaniem Trój-
cy wiêtej i wprowadziæ przez ³askê uwiêcaj¹c¹ Trójcê wiêt¹ do dusz wiernych13.
W innym miejscu sprecyzowa³ to zadanie innymi s³owy, pisz¹c: Chrystuso-
we nauczanie i duszpasterstwo jest wybitnie trynitarne. I nasz wysi³ek kap³añski,
zarówno w pracy wewnêtrznej, jak i spo³eczno-duszpasterskiej, musi zmierzaæ
do tego, abymy dawali pe³ny obraz ¿ycia Bo¿ego wiernym14.
W pierwszej czêci Listu do moich kap³anów kardyna³ Wyszyñski ukaza³ try-
nitarne ród³o komunii eklezjalnej, stanowi¹cej drogê do autentycznej wspólno-
ty miêdzyludzkiej i prawdziwego braterstwa w wymiarze ogólnowiatowym.
Taka braterska wspólnota ca³ej ludzkoci, oparta na autentycznej mi³oci obja-
wionej w Jezusie Chrystusie, jest celem, któremu ma s³u¿yæ Koció³ i jego pre-
zbiterzy. Zdaniem Prymasa Tysi¹clecia, w nakazie misyjnym Chrystusa zawarte
jest polecenie nie tylko nauczania i chrzczenia, ale równie¿ jednoczenia wszyst-
kich narodów, poprzez to, ¿e wszyscy mog¹ przyj¹æ nowe ¿ycie w imiê Ojca
i Syna, i Ducha wiêtego oraz otworzyæ siê na jednocz¹c¹ mi³oæ trynitarn¹.
Dzi, gdy czêsto s³yszy siê, zw³aszcza w kontekcie budowania jednoci
Europy lub globalizacji, o wspólnocie z³o¿onej z ró¿norodnoci, warto przypo-
mnieæ, ¿e to w³anie zadanie od wieków realizuje Koció³, który jak zauwa¿y³
prymas Wyszyñski,
jest jednoci¹ z dobrze z³o¿onej wieloci  zachowuj¹ one swoje w³aciwoci, odrêb-
noci, jêzyk, zabarwienia narodowe, psychiczne. Koció³ nie chce byæ m³ynem, któ-
ry wszystko ziarno zmiele. On chrzci i uwiêca narody, ale ich nie niszczy. Jednoæ
Kocio³a jest dzie³em Ojca wszystkich narodów. Jednoæ ta jest wybitnie humani-
styczno-teocentryczna15.
Si³a jednocz¹ca, moc komunii Kocio³a nie tkwi jedynie w jego zewnêtrznej
strukturze, we w³adzy hierarchicznej czy wspólnocie prawd wiary. T¹ moc¹ jest
jego duchowy wymiar16, a dok³adnie trynitarna mi³oæ udzielana ka¿demu wie-
13 Tam¿e.
14 Tam¿e, s. 16.
15 LMK, cz. II, s. 57.
16 Wyznaj¹c prawdê o hierarchicznej strukturze Kocio³a jako widzialnego organizmu, Kar-
dyna³ Wyszyñski wielokrotnie przypomina³, ¿e ¿ywotnoæ Kocio³a pochodzi z jego wnêtrza i ma
charakter nadprzyrodzony. ¯yciem Kocio³a jest bowiem obecny w nim Chrystus, który go we-
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rz¹cemu, aby wprowadziæ go w jednoæ z Bogiem oraz w bratersk¹ komuniê
z innymi ludmi. Poznaj¹c coraz pe³niej tajemnicê Bo¿ego zamys³u, widzimy, jak
chrzecijañska wiara w Trójcê wiêt¹ staje siê bliska ¿yciu. Nie jest wcale odle-
g³ym, abstrakcyjnym dogmatem, ale staje siê rzeczywistoci¹ realnie dynamizu-
j¹c¹ i przemieniaj¹c¹ ludzk¹ egzystencjê. Prymas Tysi¹clecia by³ przekonany, ¿e
nauka o Trójcy wiêtej, tak zdawa³oby siê oderwana od ¿ycia, ogarnia nas, by
obudziæ w nas ¿ycie17, ¿ycie autentycznie ludzkie, a zarazem przebóstwione,
które staje siê takie, gdy wchodzimy w komuniê z Bogiem i budujemy jednoæ
z blinimi.
W Licie do moich kap³anów kardyna³ Wyszyñski rozpocz¹³ swoje rozwa¿a-
nia od refleksji dogmatycznej, mo¿na by rzec, mistycznej, nawi¹zuj¹c do we-
wn¹trztrynitarnego ¿ycia Bo¿ego, analizuj¹c wzajemn¹ relacjê Osób Bo¿ych i ich
misjê w dziele zbawienia18. W ten sposób zak³ada niezbêdny fundament dla zro-
zumienia misji prezbitera jako wiadka i s³ugi komunii trynitarnej udzielanej
wierz¹cym w Chrystusa. Ka¿dy kap³an, aby zrozumieæ siebie i swoje powo³anie,
winien nieustannie stawaæ w pokorze wobec owej tajemnicy wewn¹trztrynitar-
nej komunii Osób Bo¿ych ze wiadomoci¹, ¿e sam zosta³ do niej zaproszony.
Przecie¿ nie jestemy tylko widzami, jak chcia³ nim byæ Zacheusz. Jestemy
czynnymi uczestnikami ¿ycia Bo¿ego19. Prawda ta musi stale o¿ywiaæ mylenie
i dzia³anie kap³ana. Misja prezbitera, bêd¹ca kontynuacj¹ misji Chrystusa, jest
odradzaniem cz³owieka i wiata w imiê Trójcy wiêtej, to znaczy udzielaniem
cz³owiekowi tego ¿ycia, którego sam z siebie mieæ nie mo¿e, a za którym w g³ê-
bi swego jestestwa têskni: ¿ycia w prawdziwej wspólnocie, w braterstwie,
w komunii o¿ywianej autentyczn¹ mi³oci¹.
Aby skutecznie realizowaæ tê misjê, sam prezbiter winien pielêgnowaæ
w sobie duchowoæ trynitarn¹. Prymas Wyszyñski wymienia kilka istotnych jej
wnêtrznie porusza, owieca, pobudza do mi³oci, odnawia i przymna¿a wiarê i mi³oæ. […] Odwo-
³ywa³ siê on wielokrotnie do encykliki Piusa XII Mystici Corporis Christi, aby kap³ani i ca³y Lud
Bo¿y byli wiadomi nadprzyrodzonego charakteru Kocio³a. M. Ozorowski, Koció³ jako wspól-
nota, s. 245.
17 LMK, cz. I, s. 22.
18 W tym kontekcie warto przytoczyæ istotn¹ opiniê Cz. Bartnika na temat charakteru reflek-
sji teologicznej uprawianej przez Kardyna³a: Teologiczna myl Prymasa Wyszyñskiego by³a nie
tyle «maryjna», jak j¹ niektórzy nies³usznie upraszczali, ile przede wszystkim trynitarna. Wieczna
jednoæ Trzech Osób w Bogu pozostawa³a dla niego nie tylko najwy¿sz¹ tajemnic¹ chrzecijañ-
skiej wiary, ale tak¿e Prawd¹ jak najbardziej prze¿yt¹ i osobist¹, wokó³ której, jak wokó³ s³oñca,
kr¹¿¹ wszystkie inne myli, prawdy, dobra, prze¿ycia, czyny, wysi³ki, d¹¿enia. Tajemnica Trójcy
wiêtej jest nie tyle prawd¹ teoretyczn¹, ile Rzeczywistoci¹ Chrzecijañsk¹, przy tym objawion¹
i zadan¹ Kocio³owi, miêdzy innymi w tym, ¿e stanowi niedocig³y wzór i model wszelkiego ¿ycia
spo³ecznego stworzeñ, tak¿e Kocio³a. Cz. Bartnik, Zarys myli teologicznej Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, „Ateneum Kap³añskie 436 (1981), 2, s. 223-224.
19 LMK, cz. I, s. 70.
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elementów. S¹ to w zasadzie klasyczne rodki rozwoju ¿ycia wewnêtrznego20,
które jednak  jak zaznacza  maj¹ byæ zabarwione i przenikniête znakiem Trój-
cy wiêtej21. Sugeruje zatem, aby codzienna modlitwa22 w sposób bardzo wia-
domy sta³a siê bardziej trynitarna, gdy¿ z jednej strony oddaje to istotê naszej
wiary, a z drugiej przypomina cel apostolskiego pos³annictwa. Modlitwa brewia-
rzowa, ka¿de Chwa³a Ojcu, Gloria, Credo, Te Deum i wiele innych modlitw to
dogodne momenty uwielbienia Trójcy. Wa¿ne, by czeæ oddawana Bogu by³a
zawsze szczera i autentyczna, wypowiadana przez wiadomych uczestników ¿y-
cia trynitarnego, wiadków i s³ugi trynitarnej komunii.
Wyj¹tkow¹ okazj¹ umocnienia duchowoci trynitarnej prezbitera jest Eucha-
rystia23, podczas której wraz z Chrystusem w Duchu wiêtym kap³an sk³ada
Bogu Ojcu najwiêtsz¹ ofiarê uwielbienia, przeb³agania i proby. Szczególnego
charakteru nabiera Eucharystia niedzielna sprawowana ze wiadomoci¹, ¿e tak
naprawdê ka¿da niedziela mo¿e byæ traktowana jako uroczystoæ Trójcy wiê-
tej24. „Wtedy – przekonuje prymas Wyszyñski  dzieñ Pañski stanie siê orod-
kiem ¿ycia jednocz¹cego w obliczu Boga nasze ¿ycie osobiste i pracê kap³añsk¹
wród Ludu Bo¿ego. Wtedy wszystko w nas bêdzie wyznaniem wiary25.
Kieruj¹c swoje s³owa zachêty do kap³anów, prymas Wyszyñski przypomina
im wagê rozmylania i medytacji. Te rodki duchowoci kap³añskiej s¹ koniecz-
ne, aby, jak to okreli³, czuæ siê swobodnie na wy¿ynach wiary i mi³oci26. Pro-
wadz¹ jednoczenie do coraz pe³niejszego zjednoczenia z Bogiem, porz¹dkuj¹
mylenie i uspokajaj¹ wiat uczuæ. Umo¿liwiaj¹ wewnêtrzn¹ odnowê i w ten spo-
sób duchowo przygotowuj¹ do podejmowania codziennych obowi¹zków sprawo-
wanych z mandatu i w imiê Trójcy wiêtej27.
20 Por. I. Werbiñski, Duchowoæ wspó³czesnego kap³ana w wietle przemyleñ S³ugi Bo¿ego
Kard. Stefana Wyszyñskiego, Ateneum Kap³añskie 147 (2006), 3, s. 482-493.
21 LMK, cz. I, s. 80.
22 Por. W.R. Macko, Znaczenie modlitwy dla pos³ugi i ¿ycia kap³añskiego w nauczaniu Kard.
Stefana Wyszyñskiego, „Collectanea Theologica” 76 (2006), 3, s. 83-91.
23 Warto w tym momencie przypomnieæ, ¿e Prymas polski naucza³, ¿e ³amanie Chleba Eu-
charystycznego oznacza dzielenie z Chrystusem tego samego ¿ycia. ¯ycie to ma wymiar trynitar-
ny, poniewa¿ odwieczne ¿ycie Ojca jest udzielane Synowi, a przez Syna w Duchu ludziom wierz¹-
cym, nale¿¹cym do mistycznej rodziny. Eucharystia jest niekoñcz¹cym siê strumieniem ¿ycia
Bo¿ego, które przep³ywa przez stó³ ofiarny i p³ynie ku ludziom, poniewa¿ jest to chleb, który zst¹-
pi³ z nieba (J 6,58) i udziela cz³owiekowi ¿ycia Trójcy Przenajwiêtszej”. M. Ozorowski, Koció³
jako wspólnota, s. 248; por. A. Dyr, Kap³añstwo hierarchiczne w myli teologicznej Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego, „Communio” 123 (2001), 3, s. 105.
24 Por. LMK, cz. I, s. 81.
25 Tam¿e.
26 Tam¿e.
27 „Szczególnym rodzajem rozmylania polecanym przez Prymasa by³a medytacja nad treci¹
obrzêdów wiêceñ kap³añskich zawartych w Pontyfikale. Ten rodzaj rozmylania nazwa³ «pieni¹
macierzyñsk¹ nad ko³ysk¹ naszego kap³añstwa». […] To w³anie Pontyfika³ okrela misjê kap³ana
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rodkiem s³u¿¹cym pog³êbianiu duchowoci trynitarnej prezbitera mo¿e staæ
siê ponowne, dojrzalsze przemylenie traktatu o Trójcy wiêtej, siêgniêcie po
odpowiedni¹ lekturê o charakterze teologicznym, ascetycznym lub mistycznym.
Zdaniem prymasa Wyszyñskiego, „nasza duchowa wyobrania bardzo na tym
zyska, a b³ogos³awione owoce tego odczujemy zaraz na modlitwie. Opok¹, na
której ma siê oprzeæ nasze ¿ycie wewnêtrzne, musi staæ siê rozmylanie modli-
tewne o tej prawdzie, w imiê której jestemy pos³ani do Ludu Bo¿ego28.
S³owa te dobrze oddaj¹ troskê kardyna³a o duchow¹ kondycjê kap³anów.
Tylko ten, kto najpierw dok³adnie wie, jakiej sprawie s³u¿y, kto w sobie prze¿y-
wa tajemnicê komunii z Bogiem i dowiadcza jej, mo¿e dzieliæ siê z innymi tym
prze¿yciem i rzeczywicie odnawiaæ wiat moc¹ mi³oci trynitarnej. W przeciw-
nym razie mo¿e przytrafiæ siê to, przed czym przestrzega³ Jeremiasz: Nawet
prorok i kap³an, niczego nie pojmuj¹c, b³¹kaj¹ siê po kraju” (Jr 14,18). Niestety,
czasami mo¿na odnieæ takie wra¿enie, ¿e kondycja niektórych prezbiterów nie-
bezpiecznie zbli¿y³a siê do duchowego stanu opisanego przez proroka. Dlatego
cenne myli prymasa Wyszyñskiego skierowane niegdy do ówczesnych kap³a-
nów nie straci³y na swojej aktualnoci. Równie¿ i dzisiaj mog¹ budziæ sumienia
i mobilizowaæ do odpowiedzi na pytania, czy jako prezbiterzy, biskupi, kontynu-
uj¹cy misjê Jezusa Chrystusa, pielêgnujemy w sobie duchowoæ trynitarn¹, aby
z jej pomoc¹ stawaæ siê autentycznymi wiadkami i s³ugami trynitarnej komunii
jednocz¹cej ludzi z Bogiem i pomiêdzy sob¹? Czy sprawowane przez nas prak-
tyki religijne, ryty, obrzêdy daj¹ nam i naszym wiernym coraz pe³niejsze uczest-
nictwo w mi³oci trynitarnej? Czy widaæ jej owoce w ¿yciu codziennym Kocio-
³a i katolickiego spo³eczeñstwa w Polsce? Pytania ta stawia nam trynitarna myl
kardyna³a Wyszyñskiego i zaprasza do szczerego szukania w³aciwych dróg re-
alizacji chrzecijañskiego pos³annictwa prezbiterów, biskupów, osób konsekro-
wanych i wieckich.
2. KOCIÓ£  WSPÓLNOTA NOWEGO ¯YCIA ZATROSKANA O CZ£OWIEKA
Choæ ju¿ ponad 40 lat dzieli nas od zakoñczenia Soboru Watykañskiego II,
a seminaria duchowne opuci³o kilka pokoleñ kap³anów ze wiadomoci¹ odno-
wionej eklezjologii, poziom jej znajomoci wród naszych wiernych jest bardzo
zró¿nicowany. Czêsto przekonujemy siê w rozmowach ze wieckimi, jak insty-
tucjonalnie traktuj¹ Koció³, niekiedy uwa¿aj¹, ¿e wystarcza im wiara, nie po-
jako wspó³pracê z zadaniem i pos³annictwem biskupa. Kap³an przejmuje na w³asn¹ odpowiedzial-
noæ obowi¹zki biskupa, w zleconym mu zakresie. P. Waleñdzik, Obrzêdy wiêceñ drog¹ do wiê-
toci w wietle wypowiedzi Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, „Studia Prymasowskie” 4 (2010),
s. 267.
28 LMK, cz. I, s. 82.
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trzebuj¹ Kocio³a albo te¿ sporadycznie, od czasu do czasu korzystaj¹ z jego
duchowych us³ug. Na szczêcie jest równie¿ wielu katolików, którzy maj¹ po-
prawn¹ koncepcjê Kocio³a i aktywnie uczestnicz¹ w jego ¿yciu. Trzeba przy-
znaæ, ¿e w dobie postêpuj¹cej laicyzacji pilnym zadaniem staje siê podejmowa-
nie wci¹¿ na nowo katechezy o Kociele i wprowadzanie naszych wiernych
w pe³niê ¿ycia eklezjalnego, zw³aszcza w aspekcie jego communio. Nie chodzi
tu zreszt¹ o sam wymiar teoretyczny (nauczanie o Kociele), ale i praktyczny,
polegaj¹cy na tworzeniu wspólnoty zbawczej, rodowiska wzmacniaj¹cego
i uwiêcaj¹cego cz³owieka.
Ta sama troska przywieca³a kardyna³owi Wyszyñskiemu w jego duszpaster-
skim pos³ugiwaniu i w teologicznej refleksji. Jej szczególny wyraz znajdujemy
w drugiej czêci Listu do moich kap³anów, w której autor na kanwie eklezjologii
wy³o¿onej przez Piusa XII w encyklice Mistici Corporis Christi wyprowadza
¿yciowe wnioski dla pos³ugiwania kap³añskiego. Wydaje siê, ¿e w tej czêci roz-
wa¿añ skierowanych do prezbiterów prymas Wyszyñski pragnie podzieliæ siê
nastêpuj¹c¹ wa¿n¹ dla niego myl¹: kap³ani, aby mogli owocnie wype³niaæ misjê
powierzon¹ im przez Chrystusa, musz¹ dobrze rozumieæ istotê Kocio³a, jego
duchowy i hierarchiczny wymiar, jego naturê i pos³annictwo. Tylko w³aciwa
znajomoæ Kocio³a da im mo¿liwoæ poprawnego pojmowania samych siebie
i zleconego im apostolskiego zadania. Nie ma autentycznego kap³añstwa Chry-
stusowego poza Kocio³em. Ten zrozumie kap³añstwo, kto rozumie Koció³.
Podobnie jak dzi, tak i w czasach, gdy kardyna³ Wyszyñski kreli³ s³owa
Listu do moich kap³anów, istnia³a potrzeba o¿ywienia poprawnej wiadomoci
eklezjalnej zarówno wiernych, jak i samych prezbiterów. Prymas zauwa¿a³ nie-
bezpieczeñstwo nazbyt socjologicznego interpretowania Kocio³a, które widzi
jedynie wymiar ludzki organizacji i struktury, spychaj¹c na dalszy plan lub zupe³-
nie pomijaj¹c, mistyczny jego wymiar. Prowadzi to w konsekwencji do zbêdnych
obaw i lêków o losy Kocio³a. Dlatego przestrzega³ zdecydowanie: „w ocenie
Kocio³a, jego charakteru, trwania, rodków i sposobów dzia³ania, w omawianiu
tzw. polityki kocielnej, trzeba strzec siê tego samego etatystycznego pojmowa-
nia struktury Kocio³a, bo ujêcie to jest dla niego bardzo krzywdz¹ce29.
Tym, co mo¿e uchroniæ przed powy¿szym b³êdem, jest – zdaniem kardyna³a
– zg³êbianie eklezjologii nawi¹zuj¹cej do tajemnicy Mistycznego Cia³a Chrystu-
sa30, o której pisa³ w. Pawe³, a któr¹ w swej encyklice przypomnia³ Pius XII.
Studium to nie ma mieæ jedynie charakteru teoretycznego, lecz ma prowadziæ do
wniosków wi¹¿¹cych dla ¿ycia moralnego tak w wymiarze osobistym, jak i spo-
³ecznym. Tu znów, podobnie jak w rozwa¿aniach powiêconych tajemnicy Trój-
cy wiêtej, prymas Wyszyñski okazuje siê mylicielem niezwykle praktycznym,
29 LMK, cz. II, s. 16.
30 Por. tam¿e, s. 16-17.
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szukaj¹cym prze³o¿enia tego, w co wierzymy, na to, jak ¿yjemy. Jego metodolo-
gia rozwa¿añ wpisuje siê w klasyczny model moralnoci nowotestamentalnej
zakorzeniony w teologii w. Paw³a, daj¹cy siê wyraziæ schematem: indykatyw-
-imperatyw. Z tego, co Pan Bóg uczyni³ dla nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu
wiêtym, wynika wezwanie moralne. Chrzecijanie, obdarowani w Kociele no-
wym ¿yciem Bo¿ym, w³¹czeni w Mistyczne Cia³o Chrystusa, o¿ywiani tym sa-
mym Duchem, otrzymali dar budowania jednoci i tworzenia komunii z Bogiem
i miêdzy sob¹. Koció³ to ¿ywy organizm, a kap³ani odgrywaj¹ w nim szczegól-
n¹ rolê, s³u¿¹c rozwojowi Cia³a Mistycznego: maj¹ pozyskiwaæ Kocio³owi co-
raz to nowych jego cz³onków, maj¹ ich wychowywaæ, pielêgnowaæ i wspieraæ
jako «szafarze tajemnic Bo¿ych» (1 Kor 4,1)”31.
„Po z y s k iwa æ,  wychowywa æ,  p i e l ê g n owa æ,  wsp i e r a æ”  w tych
oto czterech czasownikach zawar³ prymas Wyszyñski istotne zadania misji ka-
p³añskiej w odniesieniu do budowania komunii eklezjalnej. Do tego zadania nie
mo¿na przyst¹piæ inaczej jak z zapa³em i optymizmem, gdy¿ wspomniane cztery
postawy uwydatniaj¹ Bo¿¹ troskê o cz³owieka, troskê, która zostaje powierzona
sercom, umys³om i d³oniom kap³añskim. „Po z y s k i w a æ,  wy c h ow yw a æ,
p i e l ê g n ow a æ i  wp i e r a æ”, to znaczy zatroszczyæ siê o cz³owieka, tak jak
zatroszczy³ siê o niego sam Bóg, zatroszczyæ siê o niego z mandatu Bo¿ego,
pochyliæ siê nad nim i podwign¹æ go ku pe³ni cz³owieczeñstwa moc¹ rodków
powierzonych Kocio³owi przez samego Chrystusa. W praktyce oznaczaæ to bê-
dzie wprowadzenie zranionego ró¿nymi odmianami z³a i s³aboci cz³owieka w ta-
jemnicê uzdrawiaj¹cej, wyzwalaj¹cej i uwiêcaj¹cej komunii z Bogiem oraz z bli-
nimi, w tajemnicê o¿ywianego jednym Duchem Mistycznego Cia³a Chrystusa.
W Kociele, wspólnocie wiernych o¿ywianych Duchem Chrystusowym, sta-
je siê dla cz³owieka mo¿liwe to, co bez Bo¿ej interwencji by³oby na zawsze nie-
osi¹galne, mianowicie przebóstwienie cz³owieka, czyli taka jego przemiana, by
wyzwolony z wiêzów swoich w³asnych s³aboci i ograniczeñ móg³ zaistnieæ
w pe³ni swojego cz³owieczeñstwa i Bo¿ego synostwa. W Kociele Chrystus,
Bóg-Cz³owiek, jednoczy to, co ludzkie, z tym, co boskie, i ustanawia nowy wy-
miar relacji cz³owieka do Bogiem. To wymiar synowsko-ojcowski, wymiar no-
wej bliskoci, komunii, bosko-ludzkiej wspólnoty. Prymas zaznacza, ¿e
to, co wydaje siê niemo¿liwe dla ska¿onej natury przekornego cz³owieka, nie zna
przeszkód i ograniczeñ w doskona³ym Cz³owieku, Jezusie Chrystusie. Nasze cz³o-
wieczeñstwo jest zaledwie w okresie kszta³towania siê, ograniczone mnóstwem nie-
doskona³oci, i chocia¿ bardzo pragnie pe³ni doskona³oci, ci¹gle jeszcze jest w dro-
dze. Musimy nieustannie dorastaæ, by w pe³ni korzystaæ z praw cz³owieka
i wykonywaæ obowi¹zki naszego cz³owieczeñstwa. Musimy dorastaæ do tej wspól-
noty, której Bóg pragnie miêdzy ludmi, do wspólnoty praw i obowi¹zków, do takiej
31 Tam¿e, s. 18-19.
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wspólnoty, która wi¹¿e nas z Bogiem, Ojcem naszego cz³owieczeñstwa i Ojcem od-
nowionej ludzkoci32.
Ów moralny imperatyw dojrzewania ku pe³ni nie jest jednak jakim nakazem
etycznym skierowanym do ludzi pozostawionych samym sobie na cie¿ce mo-
ralnego samodoskonalenia siê. Prymas formu³uje go w kontekcie wiadomoci
eklezjalnego obdarowania ¿yciem Chrystusowym. Cz³owiek nie jest zostawiony
sam sobie w poszukiwaniu sensu owego dynamizmu wzrostu i rozwoju, jaki
odkrywa w swojej naturze. Bóg, przez Koció³ Bo¿o-ludzki, bêd¹cy obrazem
Boga-Cz³owieka, zmierza do tego, by cz³owieka podnieæ do siebie, ukszta³to-
waæ na obraz i podobieñstwo swoje i uczyniæ Bo¿o-ludzkim33.
Ta droga ma wymiar duchowo-mistyczny, sakramentalny i moralny. Ka¿dy
wierz¹cy winien we w³asnym ¿yciu pielêgnowaæ wszystkie te sfery, bo one wspó³-
tworz¹ kocieln¹ komuniê. Pozwoliæ siê przenikaæ Duchem Jezusa Chrystusa,
wchodziæ z Nim w blisk¹ za¿y³oæ na drodze sakramentalnej, wreszcie przyjmo-
waæ Jego sposób mylenia i dzia³ania  oto eklezjalna droga wzrostu i rozwoju
cz³owieczeñstwa. Obecny i dzia³aj¹cy w Kociele Chrystus, Bóg-Cz³owiek, jak
podkrela prymas Wyszyñski,
posiada wszystko, co jest potrzebne do pe³nego udoskonalenia cz³owieka. Chrystus,
jako G³owa Mistycznego Cia³a, jest celem ostatecznym moralnoci chrzecijañskiej.
Cel tej moralnoci to ¿ycie ubóstwione, ¿ycie synów przybranych, adoptowanych
w jednym Synu Bo¿ym, przez wspó³uczestnictwo w ¿yciu trynitarnym. To doskona-
³oæ dziecka, które ma byæ doskona³e, jako i Ojciec jego Niebieski doskona³y jest34.
Ponownie powróci³ motyw ¿ycia trynitarnego, tym razem jako ród³a doskona-
³oci moralnej. Nie mo¿e byæ inaczej, gdy¿ doskona³oæ moralna opiera siê na
mi³oci tworz¹cej wiêzi komunii, a ta ostatecznie ma swoje ród³o w tajemnicy
Trójjedynego Boga, który jest mi³oci¹ (por. 1 J 4,8).
Rozwój cz³owieka, jego wzrost jako osoby, mo¿liwe s¹ we wspólnocie z in-
nymi. Chrzecijañska i zarazem ludzka doskona³oæ kszta³tuj¹ siê w klimacie
eklezjalnej komunii, szczerego otwarcia siê na Boga i innych ludzi. W tej g³êbo-
ko teologicznej koncepcji pasterskiej troski o cz³owieka prymas Wyszyñski wy-
ra¿a treci bliskie soborowemu nauczaniu na temat Kocio³a rozumianego jako
communio. Nauczanie to wska¿e, ¿e przez tajemnicê Wcielenia Syn Bo¿y jedno-
czy siê w pewien sposób z ka¿dym cz³owiekiem35, daje ka¿demu mo¿liwoæ
udzia³u w Bo¿ym ¿yciu36,
32 LMK, cz. I, s. 35.
33 LMK, cz. II, s. 23.
34 Tam¿e, s. 27.
35 Por. Sobór Watykañski II, Gaudium et spes, nr 22.
36 Por. Sobór Watykañski II, Dei verbum, nr 2; Lumen gentium, nr 2.
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a przez to nowy zwi¹zek w Chrystusie otwiera siê i rozci¹ga na nowy zwi¹zek ludzi
miêdzy sob¹. [] Kocielna komunia wyrasta ze stwórczo-zbawczej i uwiêcaj¹cej
aktywnoci Trzech Boskich Osób swój pocz¹tek bierze wedle planu Ojca z pos³ania
Syna i z pos³ania Ducha wiêtego (DM 2), z drugiej strony jest ¿ywa i o¿ywiaj¹ca
dziêki Bo¿emu samoudzielaniu siê, dziêki obdarowywaniu sob¹  w³asn¹ trynitarn¹
communio. Jako taka stanowi lud zjednoczony jednoci¹ Ojca i Syna, i Ducha wiê-
tego (KK 4; por. DE 2; KKK 813). Przez partycypacjê w trynitarnej komunii po-
wstaje w Kociele, analogiczna do trynitarnej, jednoæ i wspólnota. Przygotowany,
umo¿liwiony i nacechowany przez komuniê trynitarn¹, stanowi Koció³ jednoæ
i wieloæ cz³onków, wieloæ w jednoci jednej substancji wiary, nadziei i mi³oci37.
Tak rozumiana wspólnota Kocio³a jest rodowiskiem zbawczym, wyzwala-
j¹cym z wszystkiego, co niszczy w cz³owieku wiarê, nadziejê i mi³oæ, co os³a-
bia w nim zdolnoæ do wchodzenia w twórcze i rozwijaj¹ce relacje z innymi.
Proponuje zarazem konkretne rodki rozwoju i wzrostu nowego stylu ¿ycia o¿y-
wianego mi³oci¹ nadprzyrodzon¹, lecz¹c¹ z egoizmu i prowadz¹c¹ do autentycz-
nej braterskiej komunii miêdzyludzkiej. Prawda o Kociele jako communio jest
istotn¹ czêci¹ sk³adow¹ Dobrej Nowiny, z jak¹ Chrystus przychodzi nieustannie
do wiata nêkanego podzia³ami, konfliktami i niezgod¹. Tak jak Chrystus pochy-
li³ siê nad s³abociami wiata w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, tak Koció³
pochylaæ siê ma i dzisiaj nad cz³owiekiem i dwigaæ go z wielorakich upadków,
niemocy, ucisków i upokorzeñ, w jakie wpychaj¹ go moce ciemnoci i grzechu.
W tym kontekcie na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce s³owa Prymasa
Tysi¹clecia skierowane do kap³anów, które mog¹ byæ odczytywane jako zawsze
aktualny drogowskaz w poszukiwaniu metod duszpasterskiej pracy: Koció³ nie
przesta³ odnosiæ siê do cz³owieka z tak¹ czci¹, z jak¹ Chrystus przyj¹³ na siebie
postaæ cz³owieka. Miar¹ czci dla cz³owieka jest g³oszona przez Koció³ nauka
o Wcieleniu, najbardziej awangardowy dogmat postêpowej ludzkoci38. Ów
„najbardziej awangardowy dogmat postêpowej ludzkoci” nie mo¿e dzia³aæ prze-
ciw cz³owiekowi, nie mo¿e go niszczyæ, zniewalaæ, uciskaæ, jak chcieli go inter-
pretowaæ wrogowie Kocio³a w czasach Wyszyñskiego i podobnie czyni¹ to tak-
¿e dzisiaj. W myl koncepcji prymasa przeciwnicy Kocio³a w ostatecznoci s¹
tak naprawdê wrogami cz³owieka i autentycznego humanizmu39, gdy¿ odbieraj¹
mu mo¿liwoæ prawdziwego wzrostu w tym, co ludzkie, pozbawiaj¹ go mocy
przezwyciê¿ania w³asnych lêków i s³aboci40. Jak¿e g³êboko, a zarazem niezwy-
37 A. Czaja, Koció³ jako komunia. Podstawowe elementy eklezjologii communio, w: Komi-
sja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, W komunii z Bogiem. Koció³ domem i szko³¹
komunii. Program duszpasterski Kocio³a w Polsce na lata 2010-2013, Poznañ 2010, s. 146-148.
38 LMK, cz. II, s. 51.
39 Por. Cz. Bartnik, Zarys myli teologicznej s. 226-227.
40 Por. A. Poniñski, Realista i prorok. Zarys pogl¹dów Ks. Stefana Wyszyñskiego na socjalizm
i komunizm, „Ateneum Kap³añskie 553 (2001), s. 455-468.
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kle prosto i praktycznie, wybrzmiewa w s³owach prymasa Wyszyñskiego ekle-
zjalna troska o cz³owieka:
Cz³owiek  wêdrowiec, powierzony pielgrzymuj¹cemu Kocio³owi, by przez Chry-
stusa by³ wiedziony coraz to wy¿ej, by stawa³ siê coraz lepszy, bardziej spo³eczny,
towarzyski, bardziej spokojny i równy, bardziej mi³uj¹cy i wiêty! Mo¿e on w tym
wysi³ku, w pragnieniu wyp³yniêcia na g³êbiê niekiedy siê potknie, jak za³amuje siê
postêp ludzkoci pod starczymi krokami wieków, ale dwiga siê znów, przynaglany
macierzyñsk¹ pomoc¹. [] Ten cz³owiek, twórca postêpu i katastrof, siewca mi³oci
i nienawici, tam oto stoi. W³o¿ê mu w usta s³owa Kocio³a: Ojcze nasz! Powiem
o nim Barankowi: obdarz go pokojem41.
Wydaje siê, ¿e w tych s³owach prymas Wyszyñski zawar³ swe gor¹ce pra-
gnienie, aby jego kap³ani podzielali wraz z nim takie w³anie nastawienie do
wiernych, którym przyjdzie im s³u¿yæ. Ich nastawienie ma wynikaæ z natury
Kocio³a, który jak matka troszczy siê o wzrost i zdrowie swoich dzieci. Otoczyæ
trosk¹ cz³owieka, by uzna³ w Bogu Ojca, a w Baranku Bo¿ym swego Odkupicie-
la przynosz¹cego pokój, którego wiat daæ nie mo¿e – oto misja kap³ana, pos³u-
ga wpisana w macierzyñsk¹ misjê Kocio³a. Tak wiêc raz jeszcze wyeksponowa-
ny zostaje istotny dla prymasa Wyszyñskiego w¹tek rozwa¿añ o to¿samoci
kap³añskiej: tylko ten, kto zrozumie macierzyñsk¹ misjê Kocio³a, pojmie w³aci-
wie pos³annictwo kap³ana jako wiadka i s³ugi eklezjalnej komunii. Komunia ta
nie jest czym abstrakcyjnym, teoretycznym, odleg³ym idea³em. Ona staje siê
udzia³em wierz¹cych i przemienia ich ¿ycie, na miarê tego, na ile pozwol¹ siê pro-
wadziæ Duchowi Chrystusowemu, przyjm¹ Jego styl mylenia, Jego wiat warto-
ci, otworz¹ siê na moc nowych mo¿liwoci moralnych.
W³aciwe dowiadczenie komunii w Kociele ma uczyæ i uzdalniaæ do bra-
terskich relacji, wzajemnej wra¿liwoci, solidarnoci i odpowiedzialnoci.
Pierwszymi, w których dostrze¿emy te postawy, maj¹ byæ Chrystusowi kap³ani,
wiadkowie i s³udzy eklezjalnej komunii. Prymas by³ wiadomy, ¿e brak pe³ne-
go zaanga¿owania siê tak wierz¹cych, jak i – byæ mo¿e – kap³anów, w prze¿y-
wanie eklezjalnej wspólnoty, pusty rytualizm i obrzêdowa pobo¿noæ stanowi¹
swoiste antywiadectwo, szkodliwe dla spo³ecznej skutecznoci Ewangelii. Dla-
tego ostrzega³:
Ludzie, sk³onni do surowych s¹dów, patrz¹c na nasze modlitwy, gorsz¹ siê stosun-
kiem naszym do blinich. Modlitwa  mówi¹  nie rozszerza wam serc dla ludzi. Jest
to, niew¹tpliwie, zagadnienie wysi³ku ascetycznego, pog³êbienia wniosków z nasze-
go ¿ycia duchowego, nadprzyrodzonego, ale te¿ zagadnienie doskona³oci modlitwy
i zdobywanych cnót. Jest to w naszym ¿yciu rozdzia³ ci¹gle otwarty, który wymaga
nieustannej uwagi i pracy.
41 LMK, cz. II, s. 53.
132 MACIEJ OLCZYK
Z pewnoci¹ jest to ów wymiar chrzecijañskiego i kap³añskiego ¿ycia, który
moglibymy nazwaæ „moralnym wymiarem budowania komunii” wraz z ca³ym
arsena³em narzêdzi i rodków, dziêki którym pielêgnuje siê w cz³owieku zdol-
noæ wspólnotowego ¿ycia, jego otwartoæ na innych, gotowoæ pomocy, s³u¿by,
a nawet ofiary. Prymas Wyszyñski kreli przed swymi prezbiterami bogat¹ pano-
ramê wielorakich rodków natury ascetycznej i moralnej, stanowi¹cych skutecz-
n¹ pomoc w ¿yciu kap³añskim, aby pos³uga prezbiterów stawa³a siê owocnym
wiadectwem i gorliw¹ s³u¿b¹ na rzecz eklezjalnej komunii42.
3. NURTY EKLEZJALNEJ KOMUNII W ¯YCIU I POS£UDZE PREZBITERA
Prezbiter, wiadek i s³uga eklezjalnej komunii, winien najpierw sam dowiad-
czyæ w swoim kap³añskim ¿yciu tajemnicy jednoczenia siê z Bogiem, a nastêp-
nie wprowadzaæ w tê rzeczywistoæ wiernych. Aby móg³ to owocnie czyniæ, nie-
zbêdna jest w jego ¿yciu odpowiednia wiadomoæ eklezjalna oraz praktyka ¿ycia
wewnêtrznego przynosz¹ca owoce autentycznego ducha komunii i braterstwa.
Analizuj¹c ¿ycie i pos³ugê prezbiterów, prymas Wyszyñski wylicza cztery
podstawowe nurty, w ramach których buduj¹ oni eklezjaln¹ komuniê. Bêd¹ to:
osobista wiê z Trójjedynym Bogiem, hierarchiczna wiê z biskupem, braterska
wiê pomiêdzy prezbiterami oraz wiêzi z wiernymi.
Osobista wiê prezbitera z Bogiem to fundament, na którym opiera on w³as-
ne ¿ycie wewnêtrzne i ca³e swoje pos³ugiwanie na rzecz eklezjalnej komunii.
W Licie do moich kap³anów prymas bardzo prosto ukazuje zwi¹zek ¿ycia we-
wnêtrznego z prac¹ apostolsk¹ kap³ana, podkrelaj¹c zarazem koniecznoæ au-
tentycznego zaanga¿owania w ¿yw¹ relacjê z Bogiem: Cz³owiek rozmi³owany
w Bogu, w Jego zbawczym dziele, widz¹c w ¿yciu wewnêtrznym chwa³ê Boga
uszczêliwiaj¹cego, tak jest porwany tym doznaniem, ¿e budzi siê w nim pragnie-
nie, aby i inni ujrzeli chwa³ê i piêkno Boga i prze¿yli to samo szczêcie43. To
pragnienie rodz¹ce siê w ¿yciu wewnêtrznym jest g³êboko komuniotwórcze: ze-
spala kap³ana z Bogiem, a zarazem kieruje go ku innym ludziom. St¹d tak wa¿ne
w ¿yciu kap³ana jest pielêgnowanie jego osobistej wiêzi z Bogiem najpierw na
modlitwie44, w rozwa¿aniu Bo¿ego S³owa, w sprawowanych sakramentach wiê-
tych. Doznawane w tych momentach szczêcie spotkania i dowiadczenia Boga
kap³an ma dalej przekazywaæ innym. Tak wyra¿a siê mi³oæ pasterska, mi³oæ,
która o¿ywia kap³añskie serce i jest treci¹ kap³añskiej pos³ugi. Zaczerpn¹æ Bo-
¿ego ¿ycia, aby dzieliæ siê nim z innymi. Nie tyle uczyæ religii, sprawowaæ
42 Por. LMK, cz. III, s. 83-209.
43 Tam¿e, s. 102.
44 Por. W.R. Macko, Znaczenie modlitwy dla pos³ugi, s. 83-91.
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obrzêdy, odprawiaæ, zarz¹dzaæ i kierowaæ, ile udzielaæ innym (oczywicie
za porednictwem ró¿nych pos³ug) z osobistego szczêcia trwania w komunii
z Bogiem, który nas pociesza w ka¿dym naszym utrapieniu, bymy sami pocie-
szaæ mogli tych, co s¹ w jakiejkolwiek udrêce, pociech¹, której doznajemy od
Boga (2 Kor 1,4)45.
Obok osobistego wymiaru komunii z Bogiem w ¿yciu prezbitera istotn¹ rolê
odgrywa wiê z jego biskupem. Relacji tej powiêci³ prymas Wyszyñski odrêbn¹
czêæ Listu do moich kap³anów. Autentyczne wiadectwo i s³u¿ba komunii ekle-
zjalnej zak³adaj¹ niek³aman¹ wiê przyjani i braterstwa pomiêdzy prezbiterami
a ich biskupem diecezjalnym. Kap³ani pos³uguj¹cy w diecezji z woli biskupa
uczestnicz¹ w jego w³adzy, co wskazuje wyranie, jak szczególny, wewnêtrzny
i wybitnie nadprzyrodzony zwi¹zek zachodzi miêdzy biskupem a kap³anami pra-
cuj¹cymi w diecezji46. Prymas zachêca, aby widzieæ w relacji biskup-prezbiter
co wiêcej ani¿eli tylko stosunek kanoniczny, zale¿noæ od w³adzy czy  jak to
mo¿e staæ siê w bardzo zewiecczonych wspólnotach – traktowaæ biskupa jak
szefa korporacji lub pracodawcê. Analogicznie do rozwa¿añ o zwi¹zku to¿samo-
ci i misji prezbitera z tajemnic¹ Kocio³a prymas Wyszyñski przekonuje, ¿e
kap³añstwo nasze mo¿emy zrozumieæ w³aciwie dopiero w wietle stanu i za-
dañ biskupa, i tego w pracy naszej nigdy nie mo¿emy straciæ z oczu. Pamiêtaæ
nale¿y, ¿e dzia³aj¹c, wspieramy swego biskupa i wyrêczamy go w jego biskupim
trudzie. Jest to najbli¿sza wspó³praca, jaka mo¿e istnieæ w Kociele47, przez co
daje podstawy do tworzenia wyj¹tkowej wiêzi komuniotwórczej. Przypomina, ¿e
pos³uga tak biskupa, jak i prezbitera, wyrastaj¹ z jednego pnia  z kap³añstwa
Jezusa Chrystusa48. Sama wspó³praca nie oznacza jeszcze wspólnoty, lecz mo¿e
stawaæ siê jej wyrazem, gdy obie strony – prezbiterzy i ich biskupi – wiadomie
kieruj¹ siê nie tylko w³adz¹ otrzyman¹ od Chrystusa, ale przede wszystkim przy-
kazan¹ przez Niego mi³oci¹. W tym wzglêdzie prymas Wyszyñski nie lêka siê
przypomnieæ ewangelicznych wymagañ swoim wspó³braciom w biskupstwie:
Cnota mi³oci pasterskiej powinna w ka¿dym biskupie promieniowaæ jako naj-
wa¿niejsza cnota powo³ania49. Ona bowiem stanowi niezbêdny czynnik budo-
wania wewn¹trzkocielnej jednoci. Dlatego winna byæ obustronna, odwzajem-
niana biskupom ze strony ich prezbiterów. Wzorem zarówno dla biskupów, jak
i prezbiterów, winien staæ siê przyk³ad samego Chrystusa, a dok³adnie to, jak On
kszta³towa³ sposób wspó³¿ycia z aposto³ami.
45 Por. LMK, cz. III, s. 103.
46 Tam¿e, s. 27.
47 Tam¿e, s. 30. Prymas podkrela³ ten fakt, zachêcaj¹c prezbiterów do refleksji nad w³asnym
pos³annictwem jako wyp³ywaj¹cym z apostolskiej misji biskupa. Por. P. Waleñdzik, Obrzêdy wiê-
ceñ drog¹ do wiêtoci, s. 267, 273-275.
48 A. Dyr, Kap³añstwo hierarchiczne, s. 109.
49 LMK, cz. III, s. 33.
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Czerpiemy z tej wewnêtrznej wiêzi umocnionej przez jedno kap³añstwo Chrystuso-
we, w którym uczestniczymy. I chocia¿ jest to jednoæ hierarchiczna, w ramach hie-
rarchii wiêceñ i jurysdykcji, to jednak jej duchem o¿ywczym jest mi³oæ (J 3,16).
Ona to, w diecezji, nadaje ton wzajemnym stosunkom duchowieñstwa. Mi³oæ spra-
wia, ¿e jednoæ, tak niezbêdna we wspó³pracy, jest pe³na ³agodnoci i dobroci, ma-
cierzyñskiej delikatnoci, wzajemnego oddania. Jednoæ w Kociele nie jest w³adcza,
bo Chrystus sam zastrzeg³ siê przeciwko naladowaniu we wspó³¿yciu kap³añskim
wzorów w³adców wieckich (£k 22,25-26; J 13,1-17)50.
Prymas jest wiadomy trudnoci, jakich zarówno prezbiterzy, jak i biskupi,
mog¹ dowiadczaæ na drodze budowania wspólnoty i komunii. Trzeba pokony-
waæ nieustannie wszelkie ludzkie uprzedzenia, wkroczyæ odwa¿nie na tê  jak j¹
nazywa kardyna³  najsubtelniejsz¹ p³aszczyznê wymiany dóbr i uczuæ51. Poma-
gaæ w tym mo¿e kontemplacja wieczernikowej sceny umywania nóg aposto³om,
która najg³êbiej wyra¿a prawdê o wzajemnym odniesieniu biskupa i kap³ana.
Jeli cnota mi³oci pasterskiej jest wspólnym kielichem, z którego pij¹ spo³em
biskup i jego kap³ani, to Mandatum novum ¿yje w ka¿dym czynie ich wspó³dzia-
³ania i wspó³pracy52. Wielkoczwartkowe spotkanie diecezjalnego prezbiterium
ze swoim biskupem jest z pewnoci¹ dogodn¹ okazj¹ do przypomnienia sobie tej
istotnej dla eklezjalnej komunii prawdy, prawdy, któr¹ zarówno prezbiterzy, jak
i biskupi maj¹ ¿yæ na co dzieñ, nie tylko od wiêta.
Nowe przykazanie, przykazanie mi³oci, wspomniane przez prymasa Wy-
szyñskiego w kontekcie relacji biskup-prezbiter stoi równie¿ na stra¿y prawdzi-
wie braterskiej wiêzi pomiêdzy prezbiterami. Tylko szczera i autentyczna mi³oæ
pomiêdzy kap³anami czyni zadoæ oczekiwaniom samego Chrystusa, który takiej
wspólnoty apostolskiej pragn¹³: aby stanowili jedno, o¿ywiani wiêziami nadprzy-
rodzonej mi³oci53. Tylko w ten sposób bêd¹ mogli byæ rzeczywicie wiadkami
i s³ugami komunii, do jakiej Bóg zaprasza ca³¹ ludzkoæ.
Prymas przeczuwa, ¿e kiedy mówi siê o mi³oci w Kociele, mo¿na byæ po-
czytanym za poetyckiego, idealistycznego marzyciela, który naiwnie próbuje
podejmowaæ walkê z postawami dalekimi od mi³oci, które uzyska³y ju¿ wród
duchowieñstwa niezwalczone prawo obywatelstwa54. Mimo takich opinii trze-
ba zdobywaæ siê na odwagê ewangelicznych postaw, gdy¿ to one s¹ prawdziw¹
si³¹ Kocio³a. St¹d zdecydowane s³owa przestrogi kardyna³a:
Organizm diecezji, choæby by³ najbardziej umiejêtnie zespolony i choæby zadania
wszystkich ludzi by³y m¹drze okrelone, a wszystko dzia³a³o najsprawniej, nic to nie
50 Tam¿e s. 32.
51 Por. tam¿e, s. 34.
52 Tam¿e.
53 Por. P. Waleñdzik, Obrzêdy wiêceñ drog¹ do wiêtoci, s. 278.
54 LMK, cz. III, s. 43.
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znaczy, jeli cia³o diecezjalne nie bêdzie ¿y³o darem mi³oci. Dlatego wszyscy siê
musz¹ upomnieæ o mi³oæ w pracy i we wspó³¿yciu: biskup i kapitu³a, seminarium,
duszpasterze i ich pomocnicy ró¿nych stopni i zadañ. Ale zarazem wszyscy, oczeku-
j¹c mi³oci, musz¹ jej hojnie wszystkim u¿yczaæ55.
wiadom trudu budowania kap³añskiej wspólnoty, prymas Wyszyñski wzy-
wa do podejmowania tego zbawczego wysi³ku nie tylko ze wzglêdu na Chrystu-
sowe wezwanie do jednoci czy te¿ udzia³ w jednym i tym samym kap³añstwie
Chrystusowym. Jak zauwa¿a, za czynnym budowaniem komunii prezbiterów
przemawiaj¹ pewne wzglêdy okolicznociowe zwi¹zane z trudem i zmaganiami
ich pos³ugi. Natrafiany sprzeciw i opór, ataki duchów ciemnoci sk³aniaj¹ ka-
p³anów do bycia razem, do trwania we wspólnocie. W historii Kocio³a walka
z religi¹ lub kryzysy wiary powodowa³y narodziny nowych zakonów i kap³añ-
skich wspólnot. Te s³owa prymasa Wyszyñskiego nie straci³y na swojej aktual-
noci tak¿e i dzi. Winny byæ przypominane zawsze wtedy, gdy ró¿norodne si³y
nieprzyjazne Kocio³owi próbuj¹ wci¹gn¹æ w tzw. reformê Kocio³a niektórych
duchownych. Czêstokroæ ich sk¹din¹d s³uszne pogl¹dy, w³¹czone w kampaniê na
rzecz os³abiania zbawczej i spo³ecznej roli Kocio³a, nie s³u¿¹ jednoci wspólno-
ty eklezjalnej, budz¹ zamêt i dezorientuj¹ wiernych.
Istotnym aspektem komunii prezbiterów s¹ ich szczere wiêzi kole¿eñskie.
Pozwalaj¹ one uchroniæ siê od destruktywnej samotnoci, prowadz¹cej do wsze-
lakich „dziwactw w postawach kap³añskich, a nawet do powa¿nych kryzysów.
Dlatego utrzymanie wspólnoty kole¿eñskiej trzeba uwa¿aæ za jeden z darów
Bo¿ych, z którym rozstawaæ siê nie mo¿na56. Koalicja kole¿eñska  jak j¹ nazy-
wa prymas Wyszyñski  mo¿e przychodziæ z pomoc¹ kap³anom prze¿ywaj¹cym
ró¿norakie trudnoci, mo¿e nawet staæ siê ratunkiem, gdy kto powa¿niej siê
w ¿yciu kap³añskim pogubi. Tworzeniu zdrowej kap³añskiej wspólnoty s³u¿yæ
mog¹ kole¿eñskie zjazdy, wzajemne odwiedziny, prze¿ywane wspólnie rocznice,
dni skupienia, rekolekcje. Wa¿ne te¿, aby umiejêtnie w³¹czaæ do wspólnoty ka-
p³añskiej najm³odszych cz³onków prezbiterium. Pokoleniowe ró¿nice mog¹ cza-
sami rodziæ bariery i izolacjê. Aby pokonaæ te trudnoci, m³odzi musz¹ uznaæ
dojrza³oæ ¿yciow¹ i zas³ugi starszych; starsi pogodziæ siê z tym, ¿e prawem
m³odoci i rozwoju jest novum”57.
Wspólnota kap³añska i braterskie wiêzi pomiêdzy prezbiterami nios¹ wzajem-
ne umocnienie i szansê wymiany dowiadczeñ pastoralnych. Pomagaj¹ te¿ w³aci-
wie odnaleæ siê w nurcie relacji z wiernymi wieckimi, by wraz z nimi kszta³to-
waæ komuniê eklezjaln¹. Kap³añska s³u¿ba wiernym stawia prezbiterów poród
55 Tam¿e, s. 42.
56 Tam¿e, s. 58.
57 Tam¿e, s. 61.
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Ludu Bo¿ego jako wziêtych z ludu i dla ludu ustanowionych (por. Hbr 5,1). Pry-
mas Wyszyñski podkrela, ¿e prezbiter otrzymuje kap³añstwo nie dla siebie58, ale
dla tych, do których zostaje pos³any, ma ono wybitnie spo³eczne przeznaczenie.
Wszystko, co w nim otrzyma³em, ród³em i moc¹ tkwi w Chrystusowym Kap³añ-
stwie. Wszystko jest przeznaczone nie dla mnie, ale dla ludzi ¿yj¹cych w Kocie-
le59. Udzia³ w misji samego Chrystusa wskazuje kap³anowi, ¿e jego podstawowym
odniesieniem do wiernych jest mi³oæ i troska o ich zbawienie. Jest to ta sama mi-
³oæ, któr¹ Chrystus umi³owa³ Koció³ jako swoj¹ Oblubienicê i za ni¹ ofiarowa³
siebie, zburzy³ mur wrogoci i pojedna³ ludzkoæ z Bogiem. Przez tajemnicê udzia-
³u w kap³añstwie Chrystusa prezbiter otrzymuje uzdolnienie do takiej w³anie mi-
³oci: ofiarnej na rzecz Ludu Bo¿ego, aby jednaæ wiernych z Bogiem i miêdzy sob¹,
aby wprowadziæ ich w nowe relacje jednoci i komunii. Prymas wyjania, co zna-
czy w ¿yciu kap³ana kochaæ Oblubienicê Chrystusow¹  Koció³: wiernie i ofiar-
nie jej s³u¿yæ, czyniæ wszystko, by wzrasta³a w wiêtoci, karmiæ j¹ ³ask¹ Chrystu-
sow¹, wielbiæ jej piêkno nadprzyrodzone, ¿yæ jej piêknem widzialnym w liturgii,
w architekturze kocielnej, w sztuce, rozmi³owaæ siê w jej dziejach. Szczególnym
wyrazem tej mi³oci jest przyjêcie autentycznie ojcowskiej postawy wobec wier-
nych, którym prezbiter ma s³u¿yæ. Ojcostwo duchowe60, zakorzenione w jedynym
ojcostwie samego Boga, jest postaw¹ na wskro s³u¿¹c¹ jednoci i komunii. Jak
zaznacza prymas Wyszyñski,
jest t¹ w³aciwoci¹ duszy kap³añskiej, w której najsilniej wyra¿aj¹ siê cnoty rodzin-
ne: dobroæ, cierpliwoæ, ³agodnoæ, wyrozumia³oæ i serdecznoæ, które nie pozwol¹
nigdy zerwaæ ³¹cznoci miêdzy ojcem a dzieciêciem []. Wszystko, co znamionuje
dobrego ojca rodziny, musi byæ przeniesione na ojcowskie serce kap³ana. To ojco-
stwo wi¹¿e siê z trosk¹ o przysz³oæ rodziny nadprzyrodzonej, o to, by ta rodzina
zachowa³a ¿ycie, by nie wygas³a w swym trwaniu61.
Ojcostwo duchowe prezbitera, analogicznie do ojcostwa naturalnego, jest wyda-
waniem swojego ¿ycia dla umi³owanych. W tej postawie dawania siebie ukry-
ta jest moc wi¹zania i jednoczenia, moc wspólnoty i komunii.
Prymas du¿y akcent k³adzie na ofiarniczy charakter kap³añstwa s³u¿ebnego,
który szczególnie uwyrania siê w sprawowanej przez prezbiterów eucharystii.
To on stanowi w du¿ej mierze pojednawczy i komuniotwórczy wymiar jednania
ludzi z Bogiem. Kap³an odtwarza na sobie obraz Chrystusa  Kap³ana i Hostii,
58 Por. A. Dyr, Kap³añstwo hierarchiczne, s. 98.
59 LMK, cz. II, s. 35.
60 Por. I. Werbiñski, Duchowoæ wspó³czesnego kap³ana, s. 490-491. Szerzej na temat ojco-
stwa w myli teologicznej Prymasa Tysi¹clecia pisze J. Ewartowska w artykule: Bo¿e Ojcostwo
wewnêtrzn¹ zasad¹ refleksji teologicznej Prymasa Stefana Wyszyñskiego, „Collectanea Theologi-
ca” 71 (2001) 4, s. 39-57.
61 LMK, cz. III, s. 172-173.
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i sam te¿ ma sk³adaæ i Chrystusa, i siebie, w ofierze Bogu dla dobra ludu.
W swym kap³añstwie ofiarniczym ka¿dy kap³an, stoj¹cy przy o³tarzu, jest wyrazi-
cielem tej jednoci, która istnieje pomiêdzy nim a Ludem Bo¿ym62. Ta jednoæ,
komunia ujawniaj¹ca siê w sprawowanej Eucharystii, sprawia, ¿e ka¿dy wierny
przez sakramentalny charakter chrztu realizuje swoje powszechne kap³añstwo
i ofiaruje siebie, swoje ¿ycie Bogu, jednocz¹c siê z najwiêtsz¹ ofiar¹ Chrystusa63.
To zjednoczenie wiernych z Bogiem i pomiêdzy sob¹ ma spo³eczno-kulturo-
we znaczenie. Prymas widzi w nim drogê do autentycznego pojednania i brater-
stwa ju¿ nie tylko pomiêdzy wiernymi w Kociele, ale pomiêdzy ludami i naro-
dami ca³ej ziemi. Eucharystia, w³¹czaj¹ca ludzkoæ w komuniê z Bogiem, jest
nadziej¹ na prawdziw¹ jednoæ wród podzielonej ludzkoci. Prymas podkreli³
ten jednocz¹cy wymiar eucharystycznej pos³ugi kap³añskiej w bardzo wymow-
nych s³owach:
D³onie dwigaj¹ce hostiê, skupiaj¹ na sobie uwagê wiata, bo to s¹ d³onie b³ogos³a-
wi¹ce. Nie piêci, nie miecze, nie groby, lecz Boga wznosz¹ wzwy¿. Có¿ mo¿e bar-
dziej jednoczyæ i poci¹gaæ, ni¿ hostia i kielich ukazuj¹ce narodom drogê ku Ojczy-
nie. Warto pamiêtaæ o tej solidarnoci d³oni wyci¹gniêtych w niebo, [] jak bardzo
³¹czymy wiat przez Chrystusa z Ojcem64.
* * *
Zebrane w Licie do moich kap³anów refleksje prymasa Wyszyñskiego na
temat to¿samoci i misji prezbitera zawieraj¹ wiele w¹tków, które niew¹tpliwie
³¹czy przenikaj¹ca ca³e dzie³o troska autora o jednoæ kap³anów w s³u¿bie
eklezjalnej komunii. Umacnianie wspólnoty hierarchicznej i duchowej by³o nie-
zwykle wa¿nym zadaniem w okresie zorganizowanej przez pañstwo socjalistycz-
ne programowej walki z Kocio³em katolickim na ziemiach polskich. Jednoæ
p³yn¹ca z wiary stawa³a siê si³¹ konsoliduj¹c¹ zdecydowan¹ wiêkszoæ narodu
w poczuciu katolickiej i polskiej to¿samoci. Prymas pragn¹³, aby jego kap³ani,
zanurzeni w tajemnicê trynitarnej komunii z Bogiem, dzielili siê z wiernymi
w Kociele t¹ tajemnic¹, aby byli autentycznymi wiadkami i skutecznymi s³u-
gami eklezjalnej komunii promieniuj¹cej dalej na poczucie jednoci i wspólnoty
narodowej65. Wiedzia³, ¿e w tej nadprzyrodzonej komunii eklezjalnej kryje siê
wielka moc i energia duchowa, z pomoc¹ której Koció³ i naród mog¹ stawiæ
czo³a ateistycznej ideologii, w której topiona by³a powojenna Polska.
62 LMK, cz. II, s. 111.
63 Por. tam¿e, s. 113.
64 Tam¿e, s. 114-115.
65 Por. K. Czuba, Rola kap³anów w ¿yciu Kocio³a i Narodu w nauczaniu Prymasa Stefana
Wyszyñskiego, „Studia Prymasowskie” 4 (2010), s. 71-80.
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Analizuj¹c myl prymasa Wyszyñskiego, mo¿emy dojæ do wniosku, ¿e wie-
le z jego refleksji na temat pos³ugi prezbitera, choæ spisanych w okrelonym
kontekcie historycznym, ma ponadczasowy charakter. Na zakoñczenie spróbuj-
my zatem zapytaæ, w czym wyra¿a siê aktualnoæ prymasowskich przemyleñ dla
wspó³czesnego pokolenia kap³anów?
Na pierwszy plan wysuwa siê niew¹tpliwie gor¹ca troska kardyna³a Wyszyñ-
skiego o to, aby kap³ani potrafili osadziæ swoj¹ to¿samoæ i misjê w kontekcie
intymnej, osobistej wiêzi z Trójc¹ wiêt¹. ¯ycie wewn¹trztrynitarne Boga, który
jest mi³oci¹, ma dziêki pos³udze prezbiterów udzielaæ siê ca³emu Kocio³owi.
W ten sposób Koció³ mo¿e stawaæ siê komuni¹ na wzór jednoci Ojca, Syna
i Ducha wiêtego, a w ka¿dym z jego cz³onków têtni nowe ¿ycie, uzdalniaj¹ce
do takich miêdzyludzkich wiêzi, jakich wzór odczytujemy z kontemplacji ¿ycia
Osób Bo¿ych. Ta mistyczna koncepcja komunii eklezjalnej le¿y u podstaw zro-
zumienia to¿samoci i misji prezbitera wszystkich czasów. Tak¿e dzisiaj trzeba
uwra¿liwiaæ zarówno kap³anów, jak i przygotowuj¹cych siê do kap³añstwa na ten
niezwykle wa¿ny, duchowy  czy wrêcz mistyczny  wymiar ich ¿ycia. Jest to
tym bardziej pal¹ca potrzeba, im bardziej nasilaj¹ siê tendencje laicyzuj¹ce czy
wrêcz ateistyczne, d¹¿¹ce do tego, aby w Kociele widzieæ tylko jedn¹ z wielu
grup religijnych, organizacjê wyznaniow¹ czy zrzeszenie.
Drugim istotnym przes³aniem o ponadczasowym charakterze jest troska pry-
masa Wyszyñskiego o w³aciwe relacje poród duchowieñstwa, ze szczególnym
uwzglêdnieniem relacji biskup-prezbiter. Misja prowadzenia ca³ego Ludu Bo¿e-
go ku pe³ni komunii z Bogiem wymaga od pasterzy, by dawali wiernym wzór
jednoci i braterstwa. Ten postulat jest niezwykle aktualny tak¿e i w naszych
czasach. Jak bardzo dezorientuje czy wrêcz gorszy brak kap³añskiej wspólnoty,
jak fatalne w skutkach mo¿e byæ os³abienie pos³uszeñstwa ordynariuszowi?
I w tym wzglêdzie trzeba wci¹¿ pielêgnowaæ ducha wiary i wzajemnej mi³oci,
bez której nawet najlepsza organizacja i zarz¹d nie bêd¹ w stanie stworzyæ au-
tentycznej braterskiej wspólnoty.
I wreszcie kap³añska troska o wiernych powierzonych ich pasterskiej opiece.
W czasach potêguj¹cego siê indywidualizmu i naznaczonych swoistym „ucieka-
niem od ludzi w kierunku rzeczy”, a zarazem w czasach wzmagaj¹cej siê samotno-
ci, bêd¹cej w du¿ej mierze rezultatem powy¿szych dwóch zjawisk, prezbiter ma
byæ wiadkiem i s³ug¹ zupe³nie przeciwnej tendencji: ma jednoczyæ, zbli¿aæ, ini-
cjowaæ spotkanie i zawi¹zywaæ wspólnotê. Ma w tym celu wykorzystaæ wszyst-
kie dostêpne nadprzyrodzone rodki, jak równie¿ wszelkie ludzkie sposoby, aby
nie sk³ócaæ, nie dzieliæ, nie odrzucaæ, nie wykluczaæ. Nie jest to zawsze ³atwe i nie
mo¿na ulegaæ te¿ naiwnej wizji, ¿e samo gromadzenie razem ludzi o skrajnie ró¿-
nych pogl¹dach jest ju¿ wspólnot¹. Niektórzy sami siê z tej wspólnoty wykluczaj¹,
przyjmuj¹c obcy Ewangelii sposób mylenia czy wiat wartoci. To jednak musi
boleæ, a nie cieszyæ. Kap³an nie mo¿e byæ kibicem politycznych rozgrywek, ry-
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walizacji, walki. On ma walczyæ dla komunii, dla jednoci opartej na ¿yciu we-
wn¹trztrynitarnym. „Pozyskiwaæ, wychowywaæ, pielêgnowaæ, wspieraæ” – przypo-
mnijmy te cztery czasowniki, w których prymas Wyszyñski zawar³ istotne zadania
misji kap³añskiej w odniesieniu do budowania komunii eklezjalnej. Ponadczasowe
zadanie „pozyskiwania” wiernych  to umiejêtnoæ zbli¿ania do Kocio³a nowych
wyznawców Chrystusa przez poci¹gaj¹ce wiadectwo kap³añskiego ¿ycia. Wpro-
wadzanie ich w piêkno chrzecijañskiego ¿ycia, blask prawd wiary, kszta³towanie
szlachetnych postaw moralnych  oto „wychowawcza” misja kap³ana. Wreszcie
„pielêgnowaæ”, pochylaæ siê z trosk¹ nad ka¿dym cz³owiekiem, by jania³ w nim
obraz i podobieñstwo Bo¿e, by rozwija³ w sobie zdolnoæ ¿ycia mi³oci¹ i dobro-
ci¹, nie da³ siê zwyciê¿yæ si³om ci¹gaj¹cym go w dó³. Na koniec „wspieraæ”  nie
tylko w³asnymi kap³añskimi si³ami i dowiadczeniem, ale tym wszystkim, co
w skarbcu Kocio³a Chrystus z³o¿y³ jako rodki prowadz¹ce do zbawienia, a wiêc
moc¹ sakramentów wiêtych, modlitwy, braterskiej obecnoci. Przybli¿aj¹c te dary
wiernym, prezbiter wype³nia powierzon¹ mu przez Chrystusa misjê: staje siê au-
tentycznym wiadkiem i s³ug¹ komunii.
Rzeczywistoæ spo³eczno-kulturowa w Polsce w du¿ej mierze ró¿ni siê od
realiów, w jakich przysz³o ¿yæ Prymasowi Tysi¹clecia i kap³anom tamtej epoki.
Nie s¹ to ju¿ czasy rz¹dów w³adzy ludowej programowo walcz¹cej z Kocio³em
i urzêdowo ateizuj¹cej naród. Dzi wyzwania s¹ inne, lecz stawianie im czo³a
w du¿ej mierze opiera siê na tym samym fundamencie, co w czasach Wyszyñ-
skiego, mianowicie na fundamencie autentycznej to¿samoci i jednoci Kocio³a
oraz jego pasterzy. Ró¿nego rodzaju ataki na Koció³ – na wierz¹cych i na du-
chowieñstwo – prowadz¹ do os³abienia jego autorytetu w odbiorze spo³ecznym,
zakwestionowania jego g³osu w przestrzeni publicznej, zepchniêcia wiary na
margines tego, co prywatne, indywidualne, ma³o wi¹¿¹ce dla ¿ycia osobistego
i wspólnotowego. Jest to w gruncie rzeczy ten sam proces laicyzacji ¿ycia spo-
³ecznego, niegdy realizowany przez rz¹dy pañstw socjalistycznych, a dzi inspi-
rowany praktycznym ateizmem oraz marksizmem kulturowym, który zadomowi³
siê w pracowniach wielu intelektualistów, artystów i polityków ca³ej Europy.
Opór tej fali marksizmu kulturowego, który próbuje narzuciæ ludziom wierz¹cym
laicki sposób mylenia o Kociele i jego obecnoci w przestrzeni publicznej, sta-
wiæ mo¿e jedynie wspólnota wiary autentycznie prze¿ywaj¹ca swoj¹ to¿samoæ,
trwaj¹ca w jednoci z Bogiem i miêdzy sob¹. Za tê to¿samoæ i jednoæ odpo-
wiedzialni s¹ przede wszystkim pasterze Kocio³a, którym na mocy sakramentu
wiêceñ zlecona zosta³a misja uwiêcania i troski o Lud Bo¿y. Dlatego sami po-
trzebuj¹ inspiracji i okazji, by pielêgnowaæ wiadomoæ tego, kim s¹, co jest isto-
t¹ ich pos³annictwa, sk¹d to pos³annictwo bierze swój pocz¹tek i ku czemu ma
zmierzaæ. Pomoc¹ na tej drodze mog¹ byæ refleksje i dowiadczenia kap³anów




The author of the article was inspired by the reflections of Primate Stefan Wyszyñski on the
identity and mission of the presbyter collected in A Letter to my Priests. The book takes up a range
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communion. For the Primate of the Millennium mans social nature clearly confirms the truth about
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This natural capacity to enter into relations with others, in order to be understood correctly, must
be interpreted in the light of Divine Revelation. A rich inner life allows one to contemplate the
mystery of the Holy Trinity and perceive it as a source of ecclesial and interpersonal communion.
The gift of supernatural power inherent in communion with God in the Church enables those who
believe in Christ to forge new fraternal relations, making them a true family of God. This process
occurs thanks to priestly ministry, so presbyters are especially called to illuminate their mutual
relations with this new style of community life. A personal bond with God, relation with the bishop
ordinary, other presbyters and the lay faithful are the basic dimensions in which priests are to appear
as the witnesses and servants of communion.
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